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Tohum ÜriliÛi ve Azotun ArpanÝn Ülk Gelißme Devresinde Kšk ve
Toprak †stŸ Organlara Etkisi
Fahri S…NMEZ
Gaziosmanpaßa †niversitesi, Ziraat FakŸltesi, Tarla Bitkileri BšlŸmŸ, Tokat - T†RKÜYE

Geliß Tarihi: 30.09.1999

…zet : 1997 YÝlÝnda ‚anakkale Onsekiz Mart †niv. Zir. Fak.'de tarla ve saksÝ denemesi ßeklinde yapÝlan bu araßtÝrmada, tohum iriliÛi ve azotun Angora ve Cumhuriyet-50 arpa •eßitlerinde fide gelißimi Ÿzerine etkisi incelenmißtir. AraßtÝrma sonucunda, Angora •eßidi
fide boyu (tarla denemesinde), yaprak sayÝsÝ ve toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk oranÝ bakÝmÝndan; Cumhuriyet-50 •eßidi kšk/toprak ŸstŸ aÛÝrlÝk oranÝ (tarla denemesinde) bakÝmÝndan šnemli derecede yŸksek bulunmußtur. Üncelenen diÛer karakterler yšnŸnden •eßitler
arasÝnda belirgin bir farklÝlÝk olmamÝßtÝr. Fide boyu (saksÝ denemesinde), yaprak sayÝsÝ, toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk ve kšk aÛÝrlÝÛÝ tohum
iriliÛinden šnemli derecede etkilenmiß ve bŸyŸk tohumlar daha aÛÝr fideler Ÿretmißlerdir. Azotlu gŸbrelemenin fide boyunu, toprak
ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk (tarla denemesinde), kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ ve kšk/toprak ŸstŸ aÛÝrlÝk oranÝna (saksÝ denemesinde) šnemli derecede
etkisinin olduÛu gšzlenmißtir. AyrÝca, kŸ•Ÿk ve bŸyŸk tohum arasÝndaki fide aÛÝrlÝÛÝ (toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk ve kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ)
bakÝmÝndan gšrŸlen farkÝn azot uygulamasÝ ile giderilebileceÛi tespit edilmißtir.
Anahtar SšzcŸkler: Arpa, tohum iriliÛi, azot, fide gelißimi

The Effect of Seed Size and Nitrogen on Root and Shoots in the First
Development Stage of Barley
Abstract : This research was conducted to determine the effects of seed size and nitrogen fertilization on seedling growth of barley
cultivars Angora and Cumhuriyet-50 at ‚anakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Agriculture in 1997. According to results of
the research, there were significiant differences between Angora and Cumhuriyet-50 cultivars for seedling length (in field research),
leaf number, dry weight of above-soil surface organs, and root/dry weight ratio of above-soil surface organs. Seed size significiantly
affected seedling length (in pot research), leaf number (in pot research), dry weight of above soil surface organs and root-dry
weight, and large seeds produced heavier seedlings. It was determined that nitrogen fertilization significiantly affected seedling
height, dry weight of above-soil surface organs (in field research), root-dry weight, and root/dry weight ratio of above-soil surface
organs (in pot research). It was also determined that the difference between large and small seeds for seedling weight may be
compensated for by nitrogen fertilization.
Key Words: Barley, seed size, nitrogen, seedling development.

Giriß
BŸyŸme mevsiminin kÝsa olduÛu yerlerde erken •ÝkÝß
ve fidenin hÝzlÝ bŸyŸmesi baßarÝlÝ tahÝl yetißtiriciliÛi
a•ÝsÝndan arzu edilen bir durumdur. YazlÝk ekim yapÝlan
bšlgelerde ekilen tohumun biran šnce •ÝkÝß yapmasÝ ve
hÝzlÝ bir fide bŸyŸmesi gšstermesi gerekmektedir. ‚ŸnkŸ
yazlÝk ekimlerde •ÝkÝß ve fide bŸyŸmesinin gecikmesi,
tahÝllarda kritik olan dšnemlerin sÝcaklarÝn arttÝÛÝ ve yaÛÝßlarÝn azaldÝÛÝ dšnemlere rastlamasÝna neden
olmaktadÝr. Bšyle bir durum ise verimin azalmasÝna yol
a•maktadÝr.
KÝßlÝk ekimde ve kÝßÝ sert ge•en bšlgelerde hÝzlÝ •ÝkÝß
ve iyi bir fide gelißimi kÝßa mukavemet bakÝmÝndan da •ok

šnemlidir. KÝßlÝk ekimlerde fidelerin kÝßtan zarar
gšrmemeleri i•in kÝßa girmeden šnce belli bir bŸyŸklŸÛe
ulaßmÝß olmalarÝ gerekmektedir. Aksi takdirde kÝß šncesi
fide gelißimini yeterince tamamlayamayan bitkiler kÝßtan
fazla zarar gšrebilirler ki, bu da verimi olumsuz yšnde
etkileyebilir. AyrÝca hÝzlÝ ve Ÿniform •ÝkÝß rŸzgar ve
yaÛmurun neden olduÛu erozyonu azaltmak bakÝmÝndan
da ayrÝ bir šneme sahiptir (1).
TahÝllarda fidenin •ÝkÝß hÝzÝ, gelißme durumu ve canlÝlÝÛÝ verimi etkileyen šnemli šzelliklerdir (2). Fide •ÝkÝßÝ ve
fide gelißimini baßta genotip olmak Ÿzere iklim ve toprak
ßartlarÝ, azotla gŸbreleme, tohum iriliÛi ve tohumdaki N
i•eriÛi gibi šzellikler etkilemektedir (2, 3, 4, 5, 6, 7).
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BuÛday ve arpada fide •ÝkÝß hÝzÝ ve gelißimi Ÿzerine
etkili olan faktšrleri belirlemek amacÝyla •ok sayÝda
•alÝßma (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) yapÝlmÝßtÝr. Sšz konusu
•alÝßmalarda genel olarak iri tohumlarda •ÝkÝßÝn daha hÝzlÝ
ve •ÝkÝß oranÝnÝn daha yŸksek, fidelerin daha canlÝ olduÛu
ßeklinde bir gšrŸß yaygÝn olmasÝna raÛmen, bazÝ
•alÝßmalarda da bir birinden farklÝ sonu•lar elde edilmißtir.
…rneÛin Lafond ve Baker (8), yazlÝk buÛdayda
•imlenmenin kŸ•Ÿk tohumlarda daha hÝzlÝ olduÛunu, iri
tohumlarÝn ise daha aÛÝr fideler verdiÛini belirtmektedir.
DiÛer taraftan Chastain ve ark. (1), bŸyŸk tohumlarda
•ÝkÝßÝn daha hÝzlÝ olmasÝ nedeniyle •ÝkÝß yapan toplam fide
sayÝsÝnÝn da daha yŸksek olduÛunu bildirmektedir.
Bulisani ve Warner (6) ile Ries ve Everson (9), tohum
bŸyŸklŸÛŸ ile •ÝkÝß ve fide canlÝlÝÛÝ arasÝnda olumlu bir
ilißkinin varlÝÛÝndan sšz etmißlerdir. Austenson ve Walton
(10) ile Mian ve Nafzigier (11) tohum iriliÛinin •ÝkÝß ve
fide gelißimi Ÿzerine etkisinin •ok az olduÛunu, Douglas ve
Wilkins (12) ise •ÝkÝß Ÿzerine etkili olmadÝÛÝnÝ
bildirmißlerdir.
DiÛer taraftan Waldron (13) ile Evans ve Bhatt (14)
bŸyŸk tohumlardan gelißen fidelerin kŸ•Ÿk tohumlardan
gelißen fidelere gšre daha fazla kuru madde biriktirdiÛini;
Schweizer ve Reis (15) ile Lowe ve Reis (16) protein
oranÝ yŸksek tohumlardan gelißen fidelerin dŸßŸk
proteinli tohumlardan gelißen fidelere gšre daha fazla
kuru madde biriktirdiÛini tespit etmißlerdir. Bulisani ve
Warner (6) dŸßŸk protein i•erikli tohumlara eÛer ekimde
fazla miktarda azot verilirse yŸksek ve dŸßŸk protein
i•erikli tohumlardan elde edilen fideler arasÝndaki sap aÛÝrlÝÛÝ farkÝnÝn ortadan kalkacaÛÝnÝ iddia etmißtir.
Bu araßtÝrmada •eßit, tohum iriliÛi ve azotla
gŸbrelemenin arpanÝn ilk gelißme dšnemlerinde kšk ve
toprak ŸstŸ organlara etkisini ortaya •Ýkarmak
ama•lanmÝßtÝr.

Tablo 1.

Materyal ve Metod
AraßtÝrma 1997 yÝlÝnda, ‚anakkale Onsekiz Mart
†niv., Ziraat FakŸltesinde tarla ve saksÝ denemesi ßeklinde
yapÝlmÝßtÝr. Her iki denemede (tarla ve saksÝ denemeleri)
TesadŸf BloklarÝnda Faktšriyel Deneme PlanÝna gšre Ÿ•
tekerrŸrlŸ olarak yŸrŸtŸlmŸßtŸr (17). Bu ama•la; iki
•eßit, Ÿ• azot dozu (0, 7.5 ve 15 kg N/da) ve iki tohum
iriliÛinden (kŸ•Ÿk ve bŸyŸk) olußan 12 kombinasyon 3
tekerrŸrlŸ olarak deneme alanÝndaki her bloÛa rastgele
daÛÝtÝlmÝßtÝr. ‚alÝßmada bin tane aÛÝrlÝklarÝ farklÝ Angora
ve Cumhuriyet-50 iki sÝralÝ arpa •eßitleri materyal olarak
kullanÝlmÝßtÝr (Tablo 1). ‚eßitleri irilik bakÝmÝndan
gruplara ayÝrmak amacÝyla •eßitlere ait tohumlar 2,5 ve
3,1 mm delik •aplÝ eleklerden ge•irilmiß; 3,1 mm'lik elek
Ÿzerinde kalan tohumlar iri, 2,5 mm'lik elek Ÿzerinde
kalan tohumlar kŸ•Ÿk olarak kabul edilmißtir (7). Azot
olarak dekara 0, 7,5 ve 15 kg N gelecek ßekilde
amonyumnitrat gŸbresi verilmißtir. AyrÝca, standart
olarak 5 kg P2O5/da dozunda triplesŸperfosfat
uygulanmÝßtÝr. ‚alÝßmanÝn šzelliÛi itibarÝyla ve daha hassas
gšzlem yapabilmek i•in •alÝßma hem tarla denemesi ve
hem de saksÝ denemesi ßeklinde iki paralelli
yŸrŸtŸlmŸßtŸr. Ekimden šnce •eßitlerin tohum iriliklerine
gšre bin tane aÛÝrlÝklarÝ, tane azot i•erikleri (%) ve tane
azot miktarlarÝ (mg) saptanmÝßtÝr (Tablo 1).
Tarla Denemesi: Parseller 3 m uzunluÛunda ve 30
cm sÝra aralÝklÝ olup, 4 bitki sÝrasÝ i•ermektedir (6).
Tohum yataÛÝ dŸzgŸn bir ßekilde hazÝrlandÝktan sonra her
sÝraya 100 tohum gelecek ßekilde 25 Ekim 1997 de elle
ekim yapÝlmÝßtÝr. Azot ve fosforun tamamÝ ekimle birlikte
verilmißtir. Ekimden sonra her parselin Ÿ•ŸncŸ sÝrasÝndan
50 cm'lik kÝsÝm ißaretlenmiß ve •ÝkÝß gšzlemi bu ißaretli
kÝsÝmda yapÝlmÝßtÝr.
SaksÝ Denemesi: Her bir kombinasyon i•in i•lerine
tarla topraÛÝ doldurulmuß 20 cm derinliÛinde ve 25 cm

Denemeye alÝnan Angora ve Cumhuriyet-50 arpa •eßitlerinin tohum iriliÛine gšre bin tane aÛÝrlÝklarÝ, tane azot i•erikleri ve ortalama •ÝkÝß
sŸreleri
Bin Tane AÛÝrlÝÛÝ
(g)

Tane Azot Ü•eriÛi
(%)

Tane Azot MiktarÝ
(mg)

Tarla

‚ÝkÝß SŸresi (gŸn)
SaksÝ

‚eßit

BŸyŸk

KŸ•Ÿk

BŸyŸk

KŸ•Ÿk

BŸyŸk

KŸ•Ÿk

BŸyŸk

KŸ•Ÿk

BŸyŸk

KŸ•Ÿk

Angora
Cumhuriyet-50

50,0
40,5

41,5
36,5

1,88
1,90

2,08
2,23

0,94
0,69

0,86
0,81

10
11

11
13

8,0
8,4

8,2
9,4
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•apÝndaki saksÝlara 10 adet tohum ekilmiß (2 cm derinliÛinde) ve her kombinasyondan 2 saksÝ olacak ßekilde 3
tekerrŸrlŸ olarak fideler yetißtirilmißtir (6, 18). Ekimden
šnce saksÝlar tarla kapasitesine gelecek ßekilde
sulanmÝßtÝr. Daha sonra bŸtŸn saksÝlar deneme sŸresince
toprak yŸzeyi kuruduÛunda sulanmak suretiyle (2 defa)
nemli tutulmußtur. ‚ÝkÝß baßladÝktan sonra her gŸn
saksÝlarda •ÝkÝß yapan bitki sayÝlarÝ kayÝt edilmißtir.
‚ÝkÝßtan 21 gŸn sonra her parselin ißaretli yerinden 30
cm uzunluÛundaki bitkiler ile her saksÝdaki 10 bitkiden 5'i
sškŸlerek laboratuvara alÝnmÝß ve bu bitkilerde ortalama
fide boyu, fide baßÝna yaprak sayÝsÝ, kšk uzunluÛu šl•ŸmŸ
yapÝlmÝßtÝr (18, 20). Daha sonra šrnekler 90¡C'de 24
saat kurutulmuß ve aynÝ bitkiler 0.001 g hassas terazide
tartÝlarak fide baßÝna kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ, toprak ŸstŸ kuru
aÛÝrlÝk ve kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ / toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk oranÝ
belirlenmißtir.
Elde edilen sonu•larÝn deneme planÝna uygun olarak
varyans analizleri yapÝlmÝß ve ortalamalar Duncan Testi ile
gruplandÝrÝlmÝßtÝr (P<0,05).

Bulgular
Denemeye alÝnan Angora ve Cumhuriyet-50 arpa
•eßitlerinin tohum iriliÛine gšre bin tane aÛÝrlÝklarÝ ve
ortalama •ÝkÝß sŸreleri Tablo 1'de gšsterilmißtir. ‚eßitlerin
fide boyu, yaprak sayÝsÝ, kšk uzunluÛu, toprak ŸstŸ kuru
aÛÝrlÝk, kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ ve kšk kuru aÛÝrlÝk / toprak ŸstŸ
kuru aÛÝrlÝk oranlarÝna ait deÛerler Ÿzerinde varyans
analizleri yapÝlmÝßtÝr (Tablo 2) ve ortalamalar arasÝndaki
farklar Duncan Testine gšre (P<0,05) belirlenerek (Tablo
3)'de verilmißtir.

Tablo 2.

Fide Boyu
Fide boyu bakÝmÝndan •eßitler arasÝnda fark tarla
koßullarÝnda yŸrŸtŸlen denemede šnemli, saksÝ
denemesinde ise šnemsiz bulunmußtur (Tablo 2).
Ortalama fide boyu Angora •eßidinde 11.8 cm,
Cumhuriyet-50 •eßidinde 10,2 cm olmußtur (Tablo 3).
Tohum iriliÛinin fide boyuna etkisi tarla denemesinde
šnemsiz, saksÝ denemesinde ise šnemli bulunmußtur
(Tablo 2). Ortalama fide boyu bŸyŸk tohumlarda 20,2
kŸ•Ÿk tohumlarda ise 19,2 cm olmußtur. Her iki
denemede de azot miktarÝndaki artÝßla fide boyunda da
artÝßlar meydana gelmißtir. Uygulanan 0, 7,5 ve 15 kg
N/da dozlarÝndaki ortalama fide boylarÝ tarla denemesinde
sÝrasÝyla 10,6 , 10,9 ve 11,4 cm; saksÝ denemesinde 18,5
, 20,1 ve 20,6 cm dir (Tablo 3). Genel olarak azot fide
boyunu artÝrmasÝna raÛmen 7,5 kg N/da dozundan sonra
ki artÝßlar istatistiksel olarak šnemli olmamÝßtÝr.
Yaprak SayÝsÝ
Denemeye alÝnan •eßitler arasÝnda •ÝkÝßtan 21 gŸn
sonraki ortalama yaprak sayÝsÝ bakÝmÝndan iki denemede
de istatistiki olarak šnemli fark meydana gelmißtir.
Ortalama yaprak sayÝsÝ Angora •eßidinin tarla
denemesinde 3,3 adet, saksÝ denemesinde 3.6 adet;
Cumhuriyet-50 •eßidinin tarla denemesinde 2,8 saksÝda
ise 2,9 adet olmußtur (Tablo 2). Yaprak sayÝsÝ Ÿzerine
tohum iriliÛinin etkisi tarla ßartlarÝnda šnemsiz, saksÝda
ise šnemli bulunmuß (Tablo 2) olup, bŸyŸk tohumlarda
ortalama yaprak sayÝsÝ daha fazla olmußtur. SaksÝ da
yapÝlan denemede bŸyŸk tohumdan gelißen fidelerde
ortalama 3,5 adet yaprak tespit edilirken, kŸ•Ÿk
tohumdan gelißen fidelerde 3,3 adet yaprak tespit
edilmißtir. Azotla gŸbreleme her iki deneme ortamÝnda da

Tohum iriliÛi ve azotun Angora ve Cumhuriyet-50 •eßitlerinde incelenen šzelliklere etkisine ait varyans analizi sonu•larÝ
Fide Boyu
(cm)
Tarla
SaksÝ

‚eßitler(‚)
Ürilik (Ü)
Azot (N)
ÜxN
Üx‚
Nx‚
ÜxNx‚

F. S…NMEZ

**
…D
*
*
…D
…D
**

…D
*
**
…D
…D
…D
…D

Yaprak
SayÝsÝ(adet)
Tarla
SaksÝ
*
…D
…D
…D
…D
…D
…D

**
**
…D
*
…D
…D
**

Kšk UzunluÛu
(cm)
Tarla
SaksÝ
…D
…D
…D
…D
…D
…D
…D

…D
…D
…D
…D
…D
…D
…D

Toprak †stŸ
Kuru AÛÝrlÝk (mg)
Tarla
SaksÝ
**
**
**
**
…D
**
**

*
**
…D
…D
*
…D
**

Kšk Kuru
AÛÝrlÝÛÝ (mg)
Tarla
SaksÝ
…D
*
**
*
…D
**
…D

…D
**
**
*
…D
*
…D

Kšk/Toprak
†stŸ AÛÝrlÝk
Tarla
SaksÝ
**
…D
…D
**
…D
**
…D

…D
…D
**
…D
…D
…D
…D

*P<0,05 **P<0,01 dŸzeyinde šnemli, …D: šnemli deÛil.
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yaprak sayÝsÝnÝ šnemli derecede etkilememiß ve birbirine
yakÝn deÛerler elde edilmißtir (Tablo 3).

Tablo 3'den de gšrŸldŸÛŸ Ÿzere azotun 0, 7,5 ve 15
kg/da hesabÝyla verildiÛi uygulamalardaki toprak ŸstŸ
kuru aÛÝrlÝklar tarla denemesinde sÝrasÝyla 46,2 , 51,8 ve
54,8 mg; saksÝ denemesinde 76,1 , 79,6 ve 81,8 mg dÝr.
Azotla gŸbreleme iki denemede de toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝÛÝnÝ artÝrmasÝna raÛmen, saksÝ denemesinde 7,5 kg
N/da dozundan sonraki artÝß istatistiksel olarak šnemli
olmamÝßtÝr.

Kšk UzunluÛu
Angora ve Cumhuriyet-50 •eßitlerinin kšk uzunluÛu
Ÿzerine tohum iriliÛi ve azotun etkisi ile ilgili yapÝlan
varyans analizinde (Tablo 2), sšz konusu faktšrlerin her
iki ortamda da kšk uzunluÛunu ekilemediÛi ve ayrÝca
•eßitler arasÝnda da kšk uzunluÛu bakÝmÝndan istatistiki
anlamda farklÝlÝk olmadÝÛÝ gšzlenmißtir.

Tarla da yapÝlan denemede azotun toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝÛa yaptÝÛÝ etki, tohum iriliÛine ve •eßide gšre šnemli
dŸzeyde farklÝ olmußtur (Tablo 2). Þekil 1'den gšrŸldŸÛŸ
Ÿzere artan azot bŸyŸk tohumda toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝ-

Toprak †stŸ Kuru AÛÝrlÝk

Tablo 3.

Toprak ŸstŸ aÛÝrlÝk (mg)

Toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝÛÝ bakÝmÝndan hem tarla hem
de saksÝ denemesinde •eßitler arasÝndaki fark šnemli
bulunmußtur (Tablo 2). Angora •eßidinin tarla
koßullarÝndaki toprak kuru ŸstŸ aÛÝrlÝÛÝ 54,2 mg,
Cumhuriyet-50 •eßidininki ise 47,7 mg olmußtur (Tablo
3). Bu •eßitlerin saksÝ denemesindeki deÛerleri ise 81,4 ve
77,0 mg tir. Bu karaktere tohum iriliÛinin iki deneme
ortamÝnda da šnemli etkisinin olduÛu tespit edilmißtir
(Tablo 2). Ülgili tablodan da gšrŸldŸÛŸ Ÿzere, bŸyŸk
tohumlara ait fidelerin toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝklarÝ (tarla
ßartlarÝnda 52,4 mg, saksÝ denemesinde 86,3 mg) kŸ•Ÿk
tohumlarÝn fidelerine ait toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝklarÝna
(tarla denemesinde 49,4 mg, saksÝ denemesinde 74,0
mg) gšre šnemli derecede daha aÛÝr bulunmußtur. Artan
azot uygulamasÝ da toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝÛÝnÝ hem tarla,
hem saksÝ denemesinde šnemli dŸzeyde etkilemißtir.

◆

BŸyŸk

■

KŸ•Ÿk

▲

Angora

❄

Cumh.

60
56
52

▲
◆

48
44
40

Þekil 1.

◆
▲
❄
■

▲
■
◆
❄

■
❄
0

7.5

15

Toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk Ÿzerine tohum bŸyŸklŸÛŸ x azot
ve •eßit x azot interaksiyonu

Tohum iriliÛi ve azotun Angora ve Cumhuriyet-50 •eßitlerinde fide boyu, yaprak sayÝsÝ, kšk uzunluÛu, kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ, toprak ŸstŸ
kuru aÛÝrlÝk, kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ / toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk oranÝna etkisi
Fide Boyu
(cm)
Tarla

SaksÝ

Yaprak
SayÝsÝ (adet)
Tarla

SaksÝ

Kšk UzunluÛu
(cm)
Tarla

Toprak †stŸ
Kuru AÛÝrlÝk (mg)

SaksÝ

Kšk Kuru
AÛÝrlÝÛÝ (mg)

Kšk/Toprak
†stŸ AÛÝrlÝk

Tarla

SaksÝ

Tarla

SaksÝ

Tarla

SaksÝ

54,2 a
47,7 b

81,4 a
77,0 b

25,3
24,9

25,1
23,6

0,47 b
0,54 a

0,31
0,31

86,3 a
74,0 b

25,8 a
24,4 b

26,1 a
22,6 b

0,49
0,49

0,31
0,31

76,1 b
79,6 ab
81,8 a

22,0 b
26,3 a
27,0 a

19,5 b
27,8 a
25,8 b

0,48
0,51
0,49

0,26 c
0,35 a
0,32 b

‚eßitler
Angora
Cumhur.

11,8 a* 19,9
10,2 b 19,4

3,3 a
2,8 b

3,6 a
2,9 b

10,0
9,5

9,2
9,5

Tohum ÜriliÛi
BŸyŸk
KŸ•Ÿk

11,1
10,8

20,2 a
19,2 b

3,1
2,9

3,5 a
3,3 b

9,7
9,8

9,7
8,9

52,4 a
49,4 b

Azot kg N/da
0
7.5
15

10,6 b 18,5 b
10,9 ab 20,1 a
11,4 a 20,6 a

2,9
3,2
3,1

3,4
3,4
3,4

9,5
9,8
9,9

9,4
9,2
9,5

46,2 c
51,8 b
54,8 a

* AynÝ harflerle gšsterilen ortalamalar arasÝndaki fark P<0,05 dŸzeyinde šnemli deÛildir
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ÛÝ sŸrekli artÝrÝrken, kŸ•Ÿk tohumda 7,5 kg N/da
dozundan sonra sabit kalmaktadÝr. ‚eßitlerden de
Cumhuriyet-50 •eßidi toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk
bakÝmÝndan azota karßÝ daha iyi bir reaksiyon
gšstermißtir.
Kšk Kuru AÛÝrlÝÛÝ
Kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ yšnŸnden denemeye alÝnan Angora
ve Cumhuriyet-50 •eßitleri arasÝnda šnemli bir fark
bulunamamÝßtÝr (Tablo 2). Tohum bŸyŸklŸklerinin ise kšk
kuru aÛÝrlÝÛÝnÝ šnemli dŸzeyde etkilediÛi tespit edilmißtir
Tablo 3'den gšrŸldŸÛŸ Ÿzere, her iki denemede de bŸyŸk
tohumdan gelißen tohumlar daha aÛÝr kšk
gelißtirmißlerdir. BŸyŸk tohumlara ait fidelerin kšk kuru
aÛÝrlÝklarÝ tarla ve saksÝ denemelerinde sÝrasÝyla 25,8 mg
ve 26,1 mg iken, kŸ•Ÿk tohumlara ait fidelerin kšk kuru
aÛÝrlÝklarÝ ise 24,4 mg ve 22,6 mg olmußtur. Artan
miktardaki azot uygulamasÝ kšk kuru aÛÝrlÝÛÝnÝ šnemli
derecede etkilemißtir (Tablo 2). Tarla koßullarÝnda
yŸrŸtŸlen denemede 0, 7,5 ve 15 kg N/da dozlarÝnda
tespit edilen kšk kuru aÛÝrlÝklarÝ sÝrasÝyla 22,0 , 26,3 ve
27,0 mg dÝr (Tablo 3). Azot miktarÝndaki artÝßa paralel
olarak kšk kuru aÛÝrlÝkta da bir artÝß olmasÝna karßÝn, 7,5
kg N/da dozundan sonraki artÝß šnemli olmamÝßtÝr. SaksÝ
denemesinde uygulanan 0, 7,5 ve 15 kg N/da dozlarÝnda
saptanan kšk kuru aÛÝrlÝklarÝ ise sÝrasÝyla 19,5 , 27,8 ve
25,8 mg olmußtur. DeÛerlerden de anlaßÝldÝÛÝ Ÿzere kšk
kuru aÛÝrlÝk 7,5 kg N/da dozunda šnemli dŸzeyde
artarken, 15 kg N/da dozunda šnemli derecede
azalmÝßtÝr.
Azotlu gŸbrelemenin her iki denemede de kšk kuru
aÛÝrlÝÛÝ bakÝmÝndan tohum iriliÛine ve •eßide gšre deÛißen

etkileri olmuß (Þekil 2) ve bu etkiler istatistiksel olarak da
šnemli bulunmußtur (Tablo 2).
Kšk Kuru AÛÝrlÝÛÝ/Toprak †stŸ Kuru AÛÝrlÝk
SaksÝ ortamÝnda kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ / toprak ŸstŸ kuru
aÛÝrlÝk oranÝ bakÝmÝndan •eßitler arasÝnda šnemli bir
farklÝlÝk olmamasÝna raÛmen, tarlada yŸrŸtŸlen deneme
šnemli farklÝlÝk bulunmußtur (Tablo 2). Ülgili Tablodan
gšrŸldŸÛŸ Ÿzere tarla ßartlarÝnda kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ/
toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk oranÝ Angora •eßinde 0,47,
Cumhuriyet-50 •eßidinde 0,54 olmußtur (Tablo 3).
Tohum iriliÛinin bu šzelliÛe etkisi her iki denemede de
šnemsiz bulunmußtur (Tablo 3). DiÛer taraftan azotun
etkisi sadece saksÝ denemesinde šnemli olmußtur. Tablo
3'den gšrŸldŸÛŸ gibi azot verilmeyen saksÝlarda kšk kuru
aÛÝrlÝÛÝ/toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk oranÝ 0,26 iken, bu oran
dekara 7,5 kg N hesabÝyla azot verilen saksÝlarda 0,35,
15 kg N hesabÝyla azot verilen saksÝlarda ise 0,32
olmußtur. Azotun 7,5 kg N/da dozunda saptanan deÛerin
her iki dozdaki deÛerle šnemli dŸzeyde farklÝlÝk gšsterdiÛi saptanmÝßtÝr.

TartÝßma ve Sonu•
TahÝllarda fidenin •ÝkÝß hÝzÝ, gelißme durumu ve canlÝlÝÛÝ verimi etkileyen šzelliklerdir (2). Fide •ÝkÝßÝ ve fide
gelißimini ise baßta genotip olmak Ÿzere iklim ve toprak
koßullarÝ, azotla gŸbreleme, tohum iriliÛi ve tohumdaki N
i•eriÛi gibi šzellikler etkilemektedir (2, 3, 4, 5, 6,7). ‚ÝkÝß
bin tane aÛÝrlÝÛÝ yŸksek olan Angora •eßidinde daha hÝzlÝ
olmußtur. Fide boyu genel olarak •ÝkÝßÝ hÝzlÝ ve taneleri
daha aÛÝr olan Angora •eßidin de daha uzun bulunmußtur

◆

BŸyŸk

■

KŸ•Ÿk

◆

BŸyŸk

■

KŸ•Ÿk

▲

Angora

❄

Cumh.

▲

Angora

❄

Cumh.

27
23
19

❄
■

▲
◆
❄

◆
❄
▲
■

▲

0

7.5
Azot (kg N/da)

31
27
23
19

■
◆

◆
▲
❄

▲
❄

■

▲
❄
◆
■

15

15

(a)
Þekil 2.

Kšk aÛÝrlÝÛÝ (mg)

Kšk aÛÝrlÝÛÝ (mg)

31
◆
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15

0

7.5
Azot (kg N/da)

15

(b)

Kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ Ÿzerine tohum bŸyŸklŸÛŸ x azot ve •eßit x azot interaksiyonu (a: tarla denemesi, b: saksÝ denemesi).
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(Tablo 3). Fide boyuna paralel olarak, yaprak sayÝsÝ da
Angora •eßidinde šnemli derecede fazla olmußtur. Ülk
gelißme dšnemlerinde fide boyu ve yaprak sayÝsÝnÝn
•eßitlere gšre deÛißtiÛi ßeklindeki benzer bulgu, Chastain
ve ark. (1) ile Ge•it ve ark. (19) tarafÝndan da
bildirilmißtir. Fide boyu ve yaprak sayÝsÝ daha fazla olan
Angora •eßidinin, bu šzellikler ile yakÝndan ilißkili olan
toprak ŸstŸ aÛÝrlÝk (18) yšnŸnden de šnemli derecede
ŸstŸn olduÛu gšzlenmißtir. Schweizer ve Reis (15) ile
Lowe ve Reis (16) protein oranÝ yŸksek olan •eßitlere ait
fidelerin daha fazla kuru madde biriktirdiklerini tespit
etmelerine raÛmen, bizim •alÝßmamÝzda azot i•eriÛi dŸßŸk
olan Angora •eßidine (Tablo 1) ait fidelerin daha fazla
toprak ŸstŸ aÛÝrlÝÛa sahip olduÛu gšrŸlmŸßtŸr. Bu durum
Tablo 1'den de gšrŸldŸÛŸ gibi Angora •eßidinin azot oranÝ
her ne kadar dŸßŸk olsa da i•erdiÛi toplam azot
miktarÝnÝn daha fazla olmasÝ ile a•Ýklanabilir. ‚eßitlerin
kšk uzunluklarÝ ve kšk kuru aÛÝrlÝklarÝ ise farklÝ
bulunmamÝßtÝr. Konu ile ilgili olarak yapÝlan
araßtÝrmalarda kšk uzunluÛu ve kšk kuru aÛÝrlÝÛÝnÝn
•eßitlere gšre deÛißtiÛine (19,20) ve kšk aÛÝrlÝÛÝ ile tane
verimi arasÝnda olumlu bir ilißkinin varlÝÛÝna (21) ißaret
edilmißtir. DiÛer taraftan, Gen•tan ve ark. (18), derinlere
doÛru gelißmiß iyi bir kšk sistemi olußturan •eßitlerin,
topraktan daha fazla su alabildiÛini, bu yŸzden de yŸzlek
ve zayÝf bir kšk sistemine sahip olan •eßitlere gšre daha
verimli olduÛunu bildirmektedir. Ele alÝnan •eßitler, kšk
kuru aÛÝrlÝÛÝ/toprak ŸstŸ aÛÝrlÝk oranÝ bakÝmÝndan tarla
koßullarÝnda farklÝ olduklarÝ gšzlenmißtir. AslÝnda kšk
kuru aÛÝrlÝÛÝ ve kšk kuru aÛÝrlÝk/toprak ŸstŸ aÛÝrlÝk oranÝ
ilk gelißme dšnemlerinde kuraÛa dayanÝklÝlÝÛÝn gšstergesi
olarak alÝnabilir šzelliklerdir (19). Bu bakÝmdan
Cumhuriyet-50 •eßidi daha Ÿmitvar gšrŸlmektedir.
Sonu• olarak Angora •eßidinin daha hÝzlÝ •ÝkÝß yaptÝÛÝ,
daha iyi toprak ŸstŸ aksamÝ gelißtirdiÛi, rŸzgar
erozyonunu azaltmak ve kÝßa iyi bir durumda girmek
bakÝmÝndan Cumhuriyet-50 •eßidine nazaran daha iyi
olduÛu sšylenebilir. Kšk aÛÝrlÝÛÝ diÛer •eßide gšre faklÝ
bulunmamÝß fakat, bitkilerin gelißtirdikleri kšk sistemi
hakkÝnda fikir sahibi olabilmek i•in kšk uzunluÛu ve kšk
kuru aÛÝrlÝÛÝnÝ saptamak tek baßÝna yeterli olmaz, sadece
genel bir bilgi verebilir. Þšyle ki, toprakta suyun sÝnÝrlÝ
olduÛu yerlerde bitkilerin topraktan suyu alabilmeleri i•in
kalÝn ve aÛÝr bir kšk yapÝsÝndan ziyade, toplam yŸzeyi
daha fazla, ince ve uzun kšk sistemine sahip olmasÝ
gerekir. Bunun i•inde toplam kšk aÛÝrlÝÛÝ yerine birim
hacimdeki toplam kšk uzunluÛunun araßtÝrÝlmasÝ gerekir.

Fakat, birim hacimdeki toplam kšk uzunluÛunu
belirlemenin zorluÛu nedeniyle bu •alÝßmada bu šzellik
saptanamamÝßtÝr.
Hem tarla hem saksÝ denemesinde •ÝkÝß iki arpa
•eßidinde de bŸyŸk tohumlarda daha hÝzlÝ olurken, fide
boyu ve kšk uzunluÛunun tohum iriliÛinden etkilenmediÛi saptanmÝßtÝr. Yaprak sayÝsÝ ise bŸyŸk tohumlarda biraz
daha fazla bulunmußtur. Chastain ve ark. (1), buÛdayda
yaptÝklarÝ araßtÝrmada fide boyunun tohum bŸyŸklŸÛŸne
gšre deÛißtiÛini, yaprak sayÝsÝnÝn ise deÛißmediÛini
saptamÝßlardÝr. DiÛer taraftan, toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk ve
kšk kuru aÛÝrlÝÛÝ bŸyŸk tohumlarda šnemli derecede
yŸksek bulunmußtur. Tohum iriliÛinin fide gelißimine
etkisini araßtÝrmak amacÝyla bir •ok araßtÝrma yapÝlmÝßtÝr
(1, 2, 3, 4, 5, 6). Sšz konusu •alÝßmalarda genel olarak
iri tohumlarda •ÝkÝßÝn daha hÝzlÝ ve •ÝkÝß oranÝnÝn daha
yŸksek, fidelerin daha canlÝ olduÛu ßeklinde bir gšrŸß
yaygÝn (1, 8, 9) olmasÝna raÛmen, bazÝ •alÝßmalarda (10,
11, 12) farklÝ sonu•lar elde edilmißtir. Bu •alÝßmadaki
sonu•lar; Lafond ve Baker (8), yazlÝk buÛdayda
•imlenmenin kŸ•Ÿk tohumlarda daha hÝzlÝ olduÛu
ßeklindeki tespiti ile farklÝlÝk; yine Lafond ve Baker (8)'Ýn
iri tohumlarÝn daha aÛÝr fideler verdiÛi; Chastain ve ark.
(1)'nÝn bŸyŸk tohumlarda •ÝkÝßÝn daha hÝzlÝ olduÛu;
Bulisani ve ark.(6) ile Ries ve Everson (9) tohum bŸyŸklŸÛŸ ile •ÝkÝß ve fide canlÝlÝÛÝ arasÝnda olumlu bir ilißkinin
olduÛu ßeklindeki bulgularÝ ile uygunluk gšstermektedir.
BŸyŸk tohumlarÝn daha aÛÝr fideler Ÿretmesi, bŸyŸk
tohumlarda besin maddesinin fazla olußu ve bŸyŸk
tohumlara ait fidelerin kŸ•Ÿk tohumlu fidelere nazaran
daha hÝzlÝ •ÝkÝß yapmalarÝ ile a•ÝklanmaktadÝr (1). DiÛer
taraftan, benzer konularda araßtÝrmalar yapan Austenson
ve Walton (10) ile Mian ve Nafzigier (11) tohum iriliÛinin
•ÝkÝß ve fide gelißimi Ÿzerine •ok az etkisinin olduÛunu,
Douglas ve Wilkins (12) ise •ÝkÝß Ÿzerine etkili olmadÝÛÝnÝ
bildirmißlerdir.
Azotla gŸbreleme yaprak sayÝsÝ ve kšk uzunluÛu hari•
incelenen šzelliklerinin hepsini šnemli derecede
etkilemißtir. Toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝk 15 kg N/da dozunda
en yŸksek deÛere ulaßmÝß, fakat saksÝ ßartlarÝnda 7,5 kg
N/da dozundan sonraki artÝß šnemli olmamÝßtÝr. Kšk kuru
aÛÝrlÝÛÝnda ise 7,5 kg N/da dozuna kadar šnemli dŸzeyde
artÝß belirlenmißtir. Azotun buÛdayda fide gelißimine
etkisini araßtÝran Bulisani ve Warner (6), beli bir seviyeye
kadar azot uygulamasÝnÝn kšk kuru ve toplam fide aÛÝrlÝÛÝnÝ artÝrdÝÛÝ, fakat kšk kuru aÛÝrlÝÛÝndaki artÝßÝn daha
dŸßŸk olduÛunu tespit etmißlerdir.
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Azotun bŸyŸk ve kŸ•Ÿk tohumlarda kšk kuru aÛÝrlÝk
ve toprak ŸstŸ kuru aÛÝrlÝÛa etkisi dikkat •ekecek
bi•imdedir. Þekil 1 ve 2' den de gšrŸldŸÛŸ Ÿzere, kŸ•Ÿk
tohumlara eÛer ekimde fazla miktarda azot verilirse
bŸyŸk ve kŸ•Ÿk tohumlardan elde edilen fideler
arasÝndaki fide aÛÝrlÝÛÝ farkÝnÝn ortadan kalkabileceÛi
anlaßÝlmaktadÝr. Azot uygulanmayan parsellerdeki
ortalama toprak ŸstŸ aÛÝrlÝk bŸyŸk tohumlarda 49,7 mg,

F. S…NMEZ

kŸ•Ÿk tohumlarda 42,0 mg iken, kŸ•Ÿk tohumlara 7,5
kg/da azot uygulandÝÛÝnda ortalama toprak ŸstŸ aÛrÝlÝk
52,7 mg'a yŸkselmekte ve 0 kg N/da'daki bŸyŸk
tohumlarÝn toprak ŸstŸ aÛrÝlÝÛÝnÝ ge•mektedir. SaksÝ
ßartlarÝn da ise aynÝ etki bulunamamÝßtÝr. Bu sonu•, tarla
ßartlarÝnda kŸ•Ÿk tohumun olußturduÛu dezavantajÝn
azotlu gŸbreleme ile telafi edilebileceÛini gšstermektedir.
Benzer durum kšk kuru aÛÝrlÝÛÝnda da gšzlenmißtir.
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